cooperation. Despite the development of an adaptation mechanism defined in the Law of Ukraine «About the National Program of Adaptation of the Legislation of Ukraine to the Legislation of the European Union», there are a number of problems which are displayed in a clear definition the terms used, the correct its translation, as well as the absence of relevant experts and expertsof EU in the field of law. The purpose of the article is to study the peculiarities of integration and international cooperation between Ukraine and the EU in the field of environmental protection, as well as the definition of priority areas and practical aspects in which the adaptation of Ukrainian legislation to EU norms and standards is carried out. To achieve the purpose of the article general scientific methods of cognition are used -system-structural, historical, logical, functional.
The process of integration and adaptation to the legislation of the European Union is based on stageby-stage implementation ofintroduction of environmental norms and standards of the European Union into the legislative base of Ukraine. For this purpose, conservation of biological diversity, environmental impact assessment, consideration of all factors influencing decision-making in the field of ecology, ecologization of public consciousness are important principles of the environmental policy of the countries of the European Union, which should be implemented by Ukraine. Cooperation between the countries of the European Union and Ukraine should be appreciate the following goals: implementation of institutional reforms, development of sectoral strategies in the field of environmental protection.
Considering the issues of adaptation of the environmental legislation of Ukraine to the norms and standards of the European Union distinguish three practical aspects: transposition its a approximation or a change of national legal acts; realization its a formation and an effective activity of the relevant institutions; implementation of law enforcement activities its an implementation of appropriate control measures for the proper observance of environmental and environmental legislation.
The state policy of Ukraine in the processes of integration and adaptation of legislation in the field of environmental protection to the legal standards of the European Union should be aimed at: conducting meaningful, qualitative, effective legal reform; ensuring unified approaches to standardization; obligatory consideration of the requirements of EU legislation; unconditional fulfillment of international obligations; consistent consideration of the recommendations of the world summits of EU countries; ensuring active participation of experts from Ukraine in the work of international organizations.
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Вступ
Інтеграція України до Європейського Союзу (далі ЄС) можлива за умови приведення у від-повідність до європейських стандартів права законодавства України шляхом його адаптації, яка полягає у поетапному прийнятті законодав-чих актів України з урахуванням вимог право-вих норм ЄС, їх ефективному та результатив-ному впровадженні.
Процес адаптації законодавства Укра-їни до вимог ЄС у сфері екології є нелегким завданням і можливий за умови міжнародної нормативно-правової співпраці. Попри роз-робку механізму адаптації, який визначений у Законі України «Про Загальнодержавну про-граму адаптації законодавства України до зако-нодавства Європейського Союзу», існує ряд проблем, які полягають у чіткому визначенні використовуваних термінів, правильному їх перекладі, а також відсутності відповідних екс-пертів і спеціалістів у сфері права ЄС.
Загалом міжнародна співпраця у сфері охорони довкілля повинна бути спрямованою на: безумовне, обов'язкове та повне виконання міжнародних зобов'язань відповідно до міжна-родних договорів укладених між країнами ЄС та Україною; врахування рекомендацій всесвіт-ніх самітів країн ЄС в екологічній галузі; забез-печення активної участі експертів з України у роботі міжнародних організацій природоохо-ронного та екологічного спрямування.
Питання правового регулювання співп-раці України та ЄС у сфері охорони навко-лишнього природного середовища у своїх наукових працях досліджували: Івасечко О.
[1], Копійка В. В. і Шинкаренко Т. І. [2] , Микі-євич М. М. [3] , Олефіренко О. [4] . Пробле-матиці адаптації екологічного законодавства України до права навколишнього середовища ЄС присвячені праці: Кишка-Єрлі О. Б. [5] , Мармазова В., Друзенка Г. [6] , Фонарюка Д. В. [7] , Шпарика Н. Я. [8] та ін. Питання адаптації законодавства у сфері забезпечення вимог еколо-гічної безпеки досліджувала Г. В. Анісімова [9] .
Предметом дослідження багатьох євро-пейських вчених є пошук шляхів вдоскона-лення екологічного законодавства. Так, пробле-мами гармонізації екологічного законодавства займався професор М. Фауер (Michael G. Faure, 2000) [10] , питанням розвитку екологічного законодавства шляхом кодифікації присвячені праці професора Клоепфера [11] та професора Рехбiндера [12] . Вони обґрунтовували, що кодифікація -це не лише технічний юридичний процес, а вираження політичної волі забезпечити кращу охорону навколишнього середовища. Раціона-лізаторський ефект досліджуваної проблема-тики вдосконалює публічний доступ до еколо-гічного законодавства, добровільне виконання, екологічну обізнаність і державний контроль за його виконанням.
Однак, попри роботи з вивчення про-блеми міжнародної співпраці та приведення у відповідність екологічного законодавства до норм міжнародних стандартів, на нашу думку, залишаються недостатньо висвітленими питання інтеграції та адаптації законодавства України у сфері охорони довкілля до правових стандартів Європейського Союзу.
Мета статті -вивчити особливості інте-грації та міжнародної співпраці України та ЄС у сфері охорони довкілля, а також визначити пріоритетні сфери та практичні аспекти, у яких здійснюється адаптація законодавства України до норм та стандартів ЄС.
Аналіз законодавства України у сфері охо-рони довкілля
Основним документом, який визначає засади співпраці України та країн ЄС у галузі охорони довкілля, є Угода про асоціацію між Украї-ною, з однієї сторони, та Європейським Сою-зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. В Угоді задекларовано, що Сторони «розвивають та зміцнюють співробітництво у галузі охорони довкілля та охорони здоров'я». Головна ідея міжнародної співпраці полягає у боротьбі з погіршенням стану довкілля, а саме: реабілітація природного стану довкілля; ефек-тивне та екологічно безпечне виробництво; безпека підприємств; зменшення обсягів, лікві-дація та безпечне знищення відходів; боротьба з локальним, регіональним та транскордонним забрудненням води та атмосферного повітря; ефективний та раціональний моніторинг рівнів забруднення та оцінка стану довкілля; система інформування про стан довкілля; виконання Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, яка була підписана в місті Еспоо; екологічне вихо-вання та освіта, формування еколого-правової свідомості та відповідальності; застосування економічних та фінансових важелів тощо [13] .
Ключовими пріоритетами співпраці України та ЄС мають бути: проведення спіль-ної дослідницької діяльності; обмін знаннями та експертами (фахівцями) в галузі екології; створення заходів з подолання наслідків при-родних лих та інших надзвичайних ситуацій; удосконалення законодавства відповідно до норм європейських стандартів; проведення стратегічних розробок щодо важливих еко-логічних проблем; вивчення технологічного впливу на довкілля.
Міжнародна співпраця країн ЄС та Укра-їни в галузі охорони довкілля спрямована на реалізацію довгострокових цілей сталого роз-витку і зеленої економіки. Передбачається, що посилення природоохоронної та еколого-пра-вової діяльності матиме позитивні наслідки для фізичних та юридичних осіб і України, і країн ЄС через збереження природних ресурсів, під-вищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держав, а також підви-щення рівня виробництва завдяки сучасним технологіям. Співпраця повинна здійснюва-тися з урахуванням інтересів Сторін на основі рівності та взаємної вигоди шляхом укладення багатосторонніх угод в екологічній галузі [14] .
Основоположні засади екологічної полі-тики ЄС
Важливими принципами екологічної політики країн ЄС, які повинна імпментувати Україна, є:
1. принцип збереження біологічного різ-номаніття, метою якого є застосування мак-симальних заходів, спрямованих на охорону біорізноманіття -екологічного, економічного, соціального, культурного, естетичного, науко-вого значення; 2. принцип оцінки впливу на довкілля, мета якого полягає у зв'язку між господар-ською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідними екологічними наслідками цієї діяльності; 3. принцип урахування всіх чинників, змістом якого є недопустимість абсолютизації одних, ігнорування інших чинників, що так чи інакше впливають на прийняття рішень в галузі екології; 4. принцип екологізації суспільної свідо-мості, який полягає у вжитті всіх необхідних заходів щодо підвищення якості еколого-пра-вової освіти;
5. принцип джерела, який має бути спрямо-ваний на виявлення джерела екологічної шкоди, виявлення причин та умов, що їй сприяли.
Співпраця між країнами ЄС та Україною має спрямовуватись на збереження, захист, покращення і відтворення якості довкілля, захист життя і здоров'я людей, раціональне використання природних ресурсів та прове-дення заходів на міжнародному рівні, спрямо-ваних на вирішення регіональних і глобальних проблем довкілля. Така співпраця повинна вра-ховувати наступні цілі:
1. Проведення інституційних реформ для: забезпечення виконання і впровадження природоохоронного законодавства; розподілу повноважень природоохоронних органів на національному, регіональному та місцевому рівнях; реалізації процедури прийняття еколо-гічних рішень та їх виконання; впровадження процедури сприяння інтеграції природоохорон-ної політики в інші сфери політики держави; визначення необхідних людських і фінансових ресурсів, а також механізмів їх перегляду.
2. Розвиток галузевих стратегій у сфері охорони довкілля, попередження і усунення причин та умов що негативно на нього впли-вають.
У цих стратегіях мають бути чітко визна-чені терміни і основні етапи імплементації, відрегульований механізм юридичної відпові-дальності, а також фінансові важелі залучення інвестицій в інфраструктуру і технології.
Адаптація законодавчої бази України до норм права ЄС
Окрім того, процес інтеграції України в ЄС передбачає адаптацію українського законо-давства до законодавства ЄС, що базується на поетапному впровадженні екологічних норм і стандартів ЄС в законодавчу базу України.
Крім дефініції «адаптація законодав-ства» широко використовуються такі, як «збли-ження законодавства», «уніфікація законодав-ства», «гармонізація законодавства». Питання правильності їх застосування неодноразово розглядалось експертами України з порівняль-ного права, які зробили висновок, до дефініція «адаптація законодавства» має ширше значення і включає в себе «гармонізацію законодавства». Розглядаючи зміст вищезгаданих дефініцій, ми подаємо їх трактування відповідно до «Загаль-нодержавної програми адаптації законодав-ства України до законодавства Європейського Союзу» [15] так: адаптація законодавства -це процес приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність з acquis communautaire; Acquis communautaire (acquis) -правова система Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Євро-пейського Союзу (але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовари-ства, Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутріш-ніх справ.
Загальнодержавна програма передба-чає досягнення мети: відповідність правової системи України acquis communautaire, врахо-вуючи критерії, що висуваються ЄС. Зі свого боку, «гармонізація законодавства» в європей-ському праві використовується для означення процесу зближення законодавства держав-чле-нів ЄС, який охоплює: обговорення концепцій розвитку та удосконалення національного зако-нодавства, узгодження спільних правових під-ходів, вироблення спільних для застосування правових норм та механізмів. Таким чином, це взаємний процес між державами ЄС, при чому основою є первинне та вторинне право ЄС.
Важливим кроком для України стало прийняття Закону «Про Основні засади дер-жавної екологічної політики України на період до 2020 р.», який визначає мету, принципи, стратегічні цілі та завдання державної еколо-гічної політики України у сфері покращення стану навколишнього природного середовища в Україні [16] .
Серед пріоритетних сфер, у яких здій-снюється адаптація законодавства, є охорона здоров'я, життя людей та довкілля. Головними завданнями у цьому процесі є: здійснення порівняльно-правового дослідження щодо відповідності законодавства України до стан-дартів ЄС; розроблення процедури розгляду законопроектів, які регулюються правом ЄС; вироблення на державному рівні інформацій-ної мережі з питань європейського права, яка передбачає створення Інтернет-порталу, елек-тронної системи документації; навчання, під-вищення кваліфікації посадових та службових осіб органів державної влади України з питань європейського права; заходи щодо затвер-дження спільного з ЄС механізму підготовки та впровадження планів-графіків адаптації, і контроль за їх виконання.
Розглядаючи питання адаптації екологіч-ного законодавства України до норм та стан-дартів ЄС, українські науковці виділяють три такі практичні аспекти: 1) транспонування, що полягає у набли-женні або зміні національних нормативно-пра-вових актів, які регулюють використання при-родних ресурсів і охорону довкілля, а також можливості повного введення в систему зако-нодавства України правил та вимог відповід-них законів ЄС;
2) реалізації, що полягає в утворенні та ефективній діяльності відповідних інституцій, виділення бюджетного фінансування, яке необ-хідне для введення в дію законодавчих та під-законно-правових актів;
3) здійснення правоохоронної діяльності, яка спрямована на впровадження відповідних заходів контролю за належним дотриманням природоохоронного та екологічного законодав-ства, а також впровадження дієвих санкцій у разі його порушення [7] .
Окрім цього, Європейський Союз під-тримує адаптацію законодавства України нада-ючи технічну допомогу, через підтримку Укра-їнсько-європейського консультативного центру з питань законодавства (у рамках програми Tacis) та через ряд інших проектів, таких як: «Правові студії», «Управління стандартами у сфері охорони навколишнього середовища на підприємствах», «Розробка стратегії гармоні-зації правової бази поводження з відходами на державному і регіональному рівні зі стандар-тами ЄС» [16] .
Висновки
Інтеграція України в ЄС можлива при умові внесення відповідних змін до українського законодавства, приведення його у відповід-ність, зокрема, до еколого-правових стандар-тів ЄС. Процес адаптації до законодавства ЄС базується на поетапному впровадженні еколо-гічних норм і стандартів ЄС у законодавчу базу України.
Державна політика України в сфері охо-рони довкілля повинна бути спрямованою на: проведення змістовної, якісної, ефектив-ної правової реформи; забезпечення єдиних підходів до нормотворення; обов'язкове вра-хування вимог законодавства ЄС; безумовне виконання міжнародних зобов'язань; послі-довне врахування рекомендацій всесвітніх самітів країн ЄС; розширення співпраці з питань запобігання транскордонному забруд-ненню довкілля; забезпечення активної участі експертів з України у роботі міжнародних організацій. Такий підхід вимагає проведення ґрунтовного аналізу нормативно-правових актів та практики виконання Україною міжна-родно-правових зобов'язань у сфері охорони довкілля.
